








Abstract:  Women’s  position,  identity,  and  value  in  Islam  have  been  affected  by  androcentric 
interpretations of the Qur’an and hadith throughout Islamic history. Women’s roles in society, as 
well  as  their  position  vis‐à‐vis  Islamic  sources  and  authority,  have  been  shaped  by  these 
interpretations.  In Shi’a  Islam, due  to  the majority male  clergy’s  resistance, women have  rarely 
reached  the highest  loci of Shi’i authority and  jurisprudence. However,  there have been women 
scholars who have transgressed these normative frameworks. Lady Amin, who was one of the most 
prominent Iranian theologians of the 19th and 20th centuries, is a notable example. Lady Amin had 




















is  partly  problematic,  because  even  sharia,  as  a  collection  of  discourses,  narratives,  texts,  and 
historiographies,  has  always  been  the  product  of  human  agency  and  thus  constructed  through 
human experience and  reflection  (An‐Na’im 2013, p. 402). Additionally, on  the  topic of women’s 
ijtihad, both Shi’i sharia and fiqh contain teachings that could be used against women taking active 
roles in religious matters, from judging in an Islamic court to political and leading roles.1 
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In Shi’a  Islam, based on  the patriarchal and male‐dominated nature of  the  interpretations of 
scripture and as a result of the majority male clergy’s resistance to change the classic traditions of 
interpretation, women have  rarely  reached  the highest  loci of  Shi’i  authority  and  jurisprudence. 
Women’s general roles in society, as well as their position vis‐à‐vis Islamic sources and authority, 


























were  progressive,  traditionalist,  or  feminist.  I  aim  instead  to do  a  feminist  analysis  and  to  find 
possible  transgressive  theological  and  socio‐political  potential  in  the  work  of  Lady  Amin  as  a 
mujtahida, on the one hand, and to position her theological perspectives on gender and motherhood 
within the context of Islamic feminism and gender issues in Shi’a Islam on the other. This research is 









interest  in  the  scholarly  study of  religion and pursued  religious  studies with a private professor 
(ostad) (Rutner 2015). The young lady spent over ten years learning Arabic and then continued her 




                                                 
2    The mujtahida is the female form, and mujtahid is the male form in Arabic. 
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In  contrast  to  most  women  religious  scholars  in  the  history  of  Islam,  Lady  Amin  gained 
certificates  from prominent  sources of  authority who were unrelated  to her. Before her, women 
scholars were usually given certificates by people related to them and were often not known by their 




















Lady Amin was regarded highly during her  lifetime, and  it  is possible  that her conservative 
views on gender relations helped her reputation as a religious scholar among the leading scholars of 
her time (Rutner 2015). However, despite the respect she had from religious figures, and even after 




Lady  Amin’s  influence  in  comparison  to  male  scholars  was  circumscribed  to  some  degree  by 
resistance among male mujtahids and a  system of granting  religious authority  and positions  that 













reason.  Narges  Abdolhamid,  “Interpretative  Methodology  of  Lady  Amin,”  http://banoamin.ir/wp‐
content/uploads/bano‐amin.pdf [in Farsi]. 







as  the  founder  of  the  Islamic Republic  of  Iran,  in  the  absence  of  the  Shi’i Messiah—the  twelfth 
Imam6—his functions should be performed by an Islamic jurist (i.e., the holder of velayat‐e‐faqih) who 
exercises absolute power and sovereignty over the affairs of the entire Muslim (Shi’i) world (Rizvi 
2012,  p.  113).  It  is  reported  that  she  was  attracted  to  Imam  Khomeini’s  mysticism  and  gnostic 
philosophy and read his books. With the lack of reliable information, it is, however, hard to speculate 
on what Lady Amin  thought  of post‐revolutionary  Islamic  laws  in  Iran,7  including  the  issue  of 
compulsory veiling, codified in Iran since 1979.8 Regardless, following her death and especially after 
the 1990s, after a period of indifference to her writings, Lady Amin’s thoughts were rediscovered and 
instrumentalized  to  serve  the  narrower  conservative  gender  agenda  of  post‐revolutionary  Iran 
(Rutner 2015, pp. 25–26). 
This  interest  in Lady Amin’s works after  the  Islamic Revolution was specifically heightened 
regarding Lady Amin’s conservative viewpoints on women’s virtues, piety, and veiling, and most of 
her other scholarly work has been bypassed (Rutner 2015). The  increase  in discussions on Islamic 
perspectives  on  women,  gender  relations,  and  piety  laws  that  were  core  topics  for  the  Islamic 
Republic’s  Shi’i  nationalism  sparked  attention  to  literature  that would  support  such  viewpoints 
(Rahbari et al. 2019, p. 5). Lady Amin’s depiction as a woman scholar has specifically served the Shi’a 
authorities in Iran by presenting a more female‐friendly image of their viewpoints. In 2008, a non‐
profit  organization,  the  Lady  Amin  Cultural  Center,  was  founded,  which  has  co‐organized 
international congresses on Lady Amin’s works in collaboration with Jama’at‐Al‐Zahra, the women’s 
branch of Qom seminaries.9 However, even after  the  rise  in attention  to Lady Amin’s work, and 
despite  the  changes  in women’s positions  in  seminaries—as  active  students  and  teachers—Lady 
Amin’s scholarly works are not widely available in religious seminaries in Shi’a centers in Iran, nor 




fundamentally different  from her past  and present male  counterparts  and  contemporary  Islamic 
feminists. This question will be addressed in the analysis of the book. 





                                                 
5  She was about 93 years old when the Revolution took place, and she passed away four years after the Islamic 
Republic was founded.   












9    In Persian, Kanoone Farhangie Banoo Amin; available at: http://banoamin.ir/?p=1609. 






























The  book’s  writing  style  clearly  shows  that  Lady  Amin’s  viewpoints  were  somewhat 
reactionary. For instance, considering that she experienced the ban on veiling (1935–1941) firsthand, 
her thoughts and passionately expressed emotions on the hijab can only be understood when situated 















                                                 
10    Imam Ali, the first of the Twelve Imams in the Twelver or Emami branch of Islam, was the Prophet’s cousin 
who also married Fatima, the Prophet’s only daughter (according to Shi’a). 
11    Reza Shah (1878–1944) was the first king and the founder of the Pahlavi monarchy.  
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issues in Islam by addressing women’s responsibilities and offering interpretations of most verses of 




The  first  section of Ways  of Happiness  that  exclusively discusses women’s  issues,  categorizes 
women’s responsibilities  into  three  types: responsibilities  towards  their husbands; responsibilities 












gentleness. This  intrinsic  characteristic of women,  [their] gentleness,  tender‐heartedness 
and lachrymose quality [brings them] closer to God… The second privilege of women is 







Two points  are highlighted  in  this  characterization of women:  first, women  are  assumed  to 
inherently be more spiritual and thus closer to God. Not only in Islam but across different religions, 
there is an association of feminine characteristics with higher degrees of spirituality. There are studies 
on  gender  differences  in  spirituality—spiritual  tendencies,  practices,  and  affiliations—that  have 
tested  these claims and confirmed  them  (Bryant 2007), but what Lady Amin’s arguments do  is  to 




                                                 
12    Mostahab refers to practices that are not compulsory but highly recommended. For instance, while fasting 
during  the  Ramadan  month  is  compulsory  (for  those  who  are  healthy  and  able),  fasting  can  also  be 
performed on every day of the year except those on which it is not allowed (haram) or not recommended 








































items,  the overall outcome  is seen as a  just and equal system  (Chiroma et al. 2014). Lady Amin’s 















                                                 
15    The translation of the Qur’anic verse is from 
http://corpus.Qur’an.com/translation.jsp?chapter=2&verse=228. 














education,  she was  inclined  to  the  classic  rulings on women’s  right  to divorce, on  the basis  that 
women are more emotional and might make wrong decisions as a result.16  Therefore in the case of 
divorce, she was aligned with her contemporary male counterparts. On the other hand, unlike those 
counterparts,  Lady  Amin  seems  to  have  been—albeit  not  explicitly  expressed—not  in  favor  of 








nature  ad  have  been  tricked  by  unexperienced  people,  and  in  gaining  prestige  and 
[financial] interest, they have not acquired a husband and have gotten busy working and 
earning a  living  for  themselves, but after some time, they have come to understand that 
their happiness and blissfulness is in practicing motherhood, and in attachment to familial 
affairs. (B. Amin 2011) 










activities  including  the  taking  care  of  children.  Lady Amin  explained  that women  are  not  only 
biologically inclined towards reproduction, but also psychologically  inclined to perform what she 
considered caring tasks, and thus deemed them fitter to be the primary source of nurture for children. 





                                                 
16    In this view, it is not impossible but substantially harder for women to ask for a divorce than men. For Lady 
Amin’s view, see Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution, 163. 
Religions 2020, 11, 88  9  of  13 
 
with female mothering (DiQuinzio 1993, p. 9). She also glamorized the supposedly innate mothering 






women  insignificant  and  powerless?  Ability  is  not  only  in  the  body  size  and  muscle 
strength, but also in tactfulness in actions. (B. Amin 2011) 
In  light of women’s natural  tendency and  religious obligation  to bear and care  for children, 
abandoning that role was perceived by Lady Amin as nothing short of a “catastrophe”. However, 







and  caring  activities by  exonerating  them  completely,  even of  their biological  functions,  such  as 















comprehensive  role  in  the  child’s  morality”. Ways  of  Happiness  does  not  refer  in  detail  to  the 
responsibilities of  fathers, but  this could be  the result of  the book being specifically written  for a 
female audience. Lady Amin’s idea on women’s fitness for nurturing children is not unique and is 
close to that of other Shi’i scholars, such as Imam Khomeini, who stated that the mother has “the 
greatest  responsibility”  in  regard  to  nurturing  and  caring  for  the  child.18  Because  of  the  higher 
influence and responsibility allocated to them, women also are held more accountable than fathers in 
the upbringing of the child: 
                                                 
17    Haram food includes not only different types of food that are banned in Islam (e.g., bacon, drinks and food 
containing alcohol), but also animal products that have been produced from abused animals and food that 
has  been  purchased  with  haram  money.  Najes  means  impure;  for  types  of  najes,  see  https://www.al‐
islam.org/ritual‐and‐spiritual‐purity‐sayyid‐muhammad‐rizvi/i‐najasat‐taharat. 
18    Seyyed Mohammad Mousavi and Batool Mehrgan, “The Study of Non‐Financial Rights and Obligations of 
Couples, Based on Family  Interests within  the Viewpoint of  Imam Khomeini,” Matin  Journal 19, no. 76 
(2017): 7. 
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Women should know  that  if  they do not accustom  their children to good manners,  they 
commit a great sin. Because the mother’s nurture affects the child miraculously and every 
man who has reached the peaks of virtue and dignity owes it to their early training and 










While valuing motherhood,  this model of accountability  can  create an enormous amount of 
pressure for mothers. Because of the high responsibility and burden borne by mothers, the reward in 




is  under mothers’  feet’  and  allocated  so much  rewards  and  virtues  to  those who  are  kind  and 
affectionate towards  their father and mother”  (B. Amin 2011). Lady Amin’s  ideas on motherhood 
were  not  a  dramatic  departure  from  the  already  mainstream  theological  viewpoints  on  the 
significance of motherhood in defining women’s position and role in Islamic society. While narrow, 






rejection of  it  (Kinselehto 2008, p. 10).  Islamic  feminists, both globally and  in Lady Amin’s home 
country Iran, have successfully unraveled the existing patriarchal undertones in some classic Islamic 
teachings. Prominent Islamic scholars, such as Amina Wadud, have suggested that scholars of Islam 
must  address  the  persistent  sub‐standard  status  of women  under Muslim  laws  and  in  Muslim 
cultures, countries, and communities and must re‐interpret Islamic scripture to change the existing 
patriarchal  foundations  from within  (Wadud 2009, pp. 95–112). To  return  to my  research aim  to 
explore the “transgressive theological and socio‐political potential” of Ways of Happiness, it is possible 
to argue  that by  theologically positioning women predominantly as mothers, Lady Amin mostly 
placed  women  within  prescriptive  Islam,  which  associates  women  too  much  with  their  female 







also  educated many women  at home  and  in  the  theological  institutions  she  founded. The  act of 
writing, the writing style, and the re‐interpretations of Islamic perspectives on many gender issues 
addressed by Lady Amin could be read as  informative and resourceful advice for women to gain 
knowledge and authority  through religion. Based on  this,  I argue  that any attempt  to place Lady 






Iranians who  have  undergone  extensive  Islamic  education  are  increasingly  globalized  and  seek 














and women’s  role  in  society. Despite  this, Lady Amin’s  viewpoints  on women’s  empowerment 




in Ways  of Happiness  is  powerful,  sharply  critical,  and  passionate.  This  style  and  discourse  are 






colonial powers  that  affected  Iranian political  and  social  spheres  from  the beginning of  the  19th 
century to the Iranian Revolution in 1979. 
The political and  ideological  tensions  in  Iran  influenced  female activism  in  the 1970s—when 
Lady Amin’s book was published—which was shaped by nationalist, leftist, and religious traditions. 
The  anti‐Pahlavi  and  anti‐secularism  groups  committed  to  political  struggle  included  female 
members, some of whom raised gender issues within those groups (De Groot 2010, p. 261). Not only 
were the writings and teachings of Lady Amin resistant to the Pahlavi regime’s secularization and 
Westernization projects, but  they were also  in contrast  to  the dominantly secular  forces  that were 
driving women’s rights movements  in  Iran  (Zadeh 2015, p. 304). The publication of Lady Amin’s 
book in 1970—nine years before the overthrowing of the Pahlavi regime—was thus not accidental 







                                                 
19    In  Twelver  Shi’a, marja’iyyat  is  a  level  of  authority  of  a mujtahid, which makes  them  eligible  to  have 
followers. The mujtahid (called marja) becomes a viable source of fiqh, and as long as they live, they can be 
emulated. 






patriarchal  ideologies,  indicating  that  women  with  authority  could  be  active  participants  in 
promoting  patriarchal  and  essentialist  viewpoints  on  gender.  However,  Lady  Amin’s  own 
perseverance and persistence in gaining theological authority within a system that rejected her ijtihad 
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